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Abstrakti
Në vitet e fundit në Kosove, është bërë trendi që shum qytetarë të shesim të gjithë pasurinë
e patundshme dhe të largohen nga Kosova për një të ardhme më të mirë.
Por shumë prej tyre nuk mund ta gjejnë veten atje ose shteti që kërkojnë azil nuk i pranon
pasi që Kosova nuk bënë pjesë në vendet e rrezikuara nga krizat.
Kalojnë atje një kohë të izoluar dhe shum prej tyre kërkojnë të kthehen në Kosovë por
nuk kanë se si të integrohen pasi që shumica nuk kan ku të kthehen.
Shteti ka bërë shum pak për këtë kategori të njerzve të cilët sipas statistikav përbëjnë një
numer shumë të madh të popullsisë.
Në pjesën e parë të punimit do të analozohen këto kategori të njerzve ku përmes
intervistave dhe shumë analizave të tjera të detajizuara do të nxirren faktoret kryesor të
migrimit dhe faktoret kryesor të problemit të riintegrimit.
Pas këtyre analizave si pjesë e dyte do të jetë plan projekti konkret në Komunen e Ferizajit
për krijimin e objekteve banimi kolektiv pëe riitegrimin e personave të riatdhesuar të
kësaj komune.
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1. Hyrje
1.1 Identifikimi dhe përshkrimi problemit
Migrimi është lëvizja e njerëzve nga një vend në tjetrin me synimet e vendosjes përgjithmonë
ose përkohësisht në një vendndodhje të re. Lëvizja shpesh është në distanca të gjata dhe nga
një vend në tjetrin.Njerëzit mund të emigrojnë si individë, në njësi familjare ose në grupe të
mëdha. Një person që lëviz nga shtëpia e tyre në një vend tjetër për shkak të katastrofës natyrore
ose shqetësimit civil mund të përshkruhet si një refugjat.
Person që kërkon strehim nga format politike, fetare ose forma të tjera të persekutimit zakonisht
përshkruhet si azilkërkues.
Edhe në Kosovë ka ndodhur kjo dukuri për shkakë të standartit shumë të ulët jetësor dhe
problemeve politike që kanë ndodhur viteve të fundit.
Shumë persona pasi nuk mund të gjejnë veten atje pasi qe shumica e vendeve të BE-së nuk ju
ipet e drejta e punës vendosin që të kthehen në Kosovë.
Por që problem kryesor për keta persona është riintegrimi prapë në shoqërinë kosovare, duke
llogaritur sigurimi i banimit,trajtimi shëndetësor ,mirëqenia sociale ,punësimi dhe aftësimi
profesional dhe arsimi dhe mësimi plotësues.

Cka eshte riatëdhesimi?
Riatdhesimi ndodh kur personi e humb ose nuk ka bazën ligjore për qëndrim në vend të huaj
dhe duhet të kthehet në vendin e tij/saj të origjinës. Personi e humb ose nuk ka bazën ligjore
për qëndrim në shtetin e huaj nëse i skadon viza dhe nuk i zgjatet, nëse i refuzohet kërkesa për
azil, nëse ai apo ajo ka hyrë ilegalisht në një shtet ose i është anuluar leja e qëndrimit.

1.2 Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i hulumtimit është të studiohet se cilet janë problemet e personave që kan migruar dhe
pse shumica prej tyre kanë probleme gjatë riatdhesimit në Kosovë , pra nuk riintegrohen në
sferat e jetes.

2. Hipoteza
Riintegrimi deri më tash në Kosovë ka qenë shum i dobet për personat e riatdhesuar ku nuk ka
pas kontinuitet dhe plan strategjik për tu integruar në shoqeri.
12

3. Pyetjet e hulumtimit
Për të arritur rezultatet e pritura nga ky punim është e rëndësishme të shtrohen pytje për të
kuptuar thellësinë e problemit që duhet zgjidhur.
A ështtë ri-integrimi kaq proces kompleks dhe a mjafton kjo qasje për të arritur sukses në riintergrimin e personave të riatdhesuar?
A ka ndonje program të riintegrimit në Kosovë dhe cila ka qenë qasja ndaj këtij procesi?
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4. Shqyrtimi i literaturës
4.1 Migrimi
4.1.1 Termi i migrimit
Migrimi është term që përdoret për të përshkruar lëvizjen e njerëzve në hapësirë por në
kuptimin më të gjerë përfshinë edhe lëvizjen e popullacioneve tjera. Me të dhënat e migrimit
të popullsisë zakonisht tregohen valët apo trendët e lëvizjes së njerëzve mes vendeve në të dy
drejtimet: emigrim (shkuarje) imigrim (ardhje).1
Migrimi, nënkupton ndërrimin e vendbanimit të zakonshëm me një vendbanim tjetër (komunë,
regjion, shtet), apo zhvendosja nga një vendbanim në një vendbanim tjetër respektivisht:
komune, regjion apo shtet tjetër.

4.1.2 Format e migrimit
Në aspektin territorial-administrativ migrimi ndahet në:
• Emigrimi–kombëtar/ndërkombëtar dhe
• Imigrimi-kombëtar/ndërkombëtar

Emigrimi ndërkombëtar (i jashtëm), ky term iu referohet personave që emigrojnë (largohen)
jashtë kufijve të shtetit kombëtar.
Emigrimi kombëtar (i brendshëm), është lëvizja (largimi) nga një vendbanim në ndonjë
vendbanim (komunë, regjion) tjetër por, brenda kufijve kombëtar.2

1 https://www.ourmigrationstory.org.uk/about/what-is-migration.html
2 Atlas of Human Migration Hardcove
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4.1.3 Faktoret e migrimit
Njerëzit migrojnë apo lëvizin duke ndërruar vendbanimin e tyre të mëparshëm me një
vendbanim tjetër, komune apo shtet për shumë arsye.

Ekspertë nga disiplina të migrimit faktorët që ndikojnë në migrim i ndajnë në:
Faktorët shtytës dhe
Faktorët tërheqës- nxitës3

Ndërsa zbërthimi i këtyre faktorëve dhe arsyet e migrimit janë:

Sigurimi i një të ardhme më të mirë ekonomike: Në aspektin ekonomik nënkupton se,
njerëzit emigrojnë për përfitime më të mëdha ekonomike. Nëse një vend ofron kushte më të
mira financiare për të ardhmen (paga më të larta dhe mënyrë më të mirë të jetesës) disa persona
mendojë për të emigruar në atë vend. Po ashtu, edhe një vend pune me siguri më afatgjate dhe
kushte më të mira se në vendin ku jetojnë është faktorë shtytës për emigrim.

Standard më të lartë të jetesës: Shumë njerëz i japin prioritet dhe rëndësi që Ai/Ajo të emigroi
apo ti dërgojnë fëmijët e tyre jashtë vendit për të arritur një mënyrë jetese më të mirë apo
standard më të lartë jetesës. Ky emigrim nënkupton se personat e tillë mendojnë që të sigurojnë
një perspektivë më të mirë të karrierës dhe mënyrë më të mirë të jetesës edhe për fëmijët e tyre
të cilat kushte nuk mund t’i ofrojnë vendet e tyre. Po ashtu shërbimet më të mira shëndetësore
dhe ato sociale janë si faktorë shtesë që kanë ndikim në emigrim.

Arsimimi: Në vendet që pretendohet të emigrojnë kanë një ofertë/gamë të madhe të mundësive
arsimore. Kjo nënkupton se niveli i arsimit është i nivelit më të lartë siç janë: shkollat të mesme,
kolegjet, institutet profesionale, universitetet apo kurset e trajnimet tjera. Kjo edhe për faktin

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration
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se vendet në të cilat ata jetojnë nuk ofrojnë edhe zgjidhje të profileve të ndryshme. Ky emigrim
është një impuls i shprehur sidomos tek gjeneratat e reja dhe ato me mundësinë e emigrimit.

Arsyet politike: Emigracioni politike përfshinë personat (familjet e tyre) që në vendin e tyre
janë të përndjekur për shkak të bindjeve politike, kanë lirinë e kufizuar të të shprehurit në
vendin e tyre dhe në përgjithësi janë kundër sistemit të pranishëm shtetëror në atë vend. Një
pjese e tyre emigrojnë me qellim të mos rrezikimit të jetës nëse ata do të qëndronin në vendin
e tyre. Emigrimi në një vend tjetër i këtyre personave në shumë raste iu jep më shumë hapësirë
për zhvillimin e aktiviteteve politike, siguri personale, lobimit për vendin e tyre etj. Disa prej
tyre, ndërrojnë edhe shtetësinë e tyre për të fituar një identitet të ri, për të pasur më shumë liri
në aktivitetet e tyre.

Bashkim familjar: Anëtarët e familjes së ngushtë apo më të gjerë synojnë të bashkohen
në vendin e ri të emigrimit me anëtarët tjerë duke iu mundësuar atyre që të emigrojnë /
shkojnë në atë vend përmes formave të ndryshme si: bashkim me familjen (me prind, me
fëmijë apo anëtarë tjerë të familjes më të gjerë) martesa me personin që gjendet në vendin
e synuar për emigrim apo për bashkëjetesë.

Nevojat e personaliteteve të ndryshme: Çdo person ka veti/karakteristika të caktuara dhe
një pjesë e tyre synon që me emigrim në një vend tjetër do t’i mundësojë atij/asaj zhvillimin
e një karrierë më të mirë profesionale apo do të ndihej më komod nëse do të emigronte në
një vend tjetër. Po ashtu, një pjesë e tyre emigron duke synuar që aftësitë e tyre profesionale
në fusha të caktuara (artistët, sportistët, teknikët e fushave të ndryshme, novatorët etj.) do
t’i shprehnin më mirë në një vend tjetër.

Të tjera: grupe të caktuara të njerëzve që emigrojnë kanë edhe faktorë tjerë shtytës që i
shtyjnë të migrojnë siç janë: synojnë të bashkohen me një pjesë të familjes më të gjerë (kur
janë shpërngulur të afërmit, emigrim për shkaqe të religjionit, gjuhës amtare apo asaj të
afërt, për shkak të konflikteve, luftërave, sigurisë më të madhe dhe afatgjatë në aspektin
social, politik,etj. 4

4

https://www.researchgate.net/publication/43475360_What_Is_Migration
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4.2. Riintergrimi dhe Riatdhesimi
4.2.1 Termi i riintegrimit
“Kur largoheni nga vendi juaj në një kulturë tjeter ka një llojë tronditje , por është në rregull sepse e
dini se e keni kaluar kufirin dhe prisni diqka të ndryshme... Jeni të pregaditur mendërisht në një shkallë
për këtë ndryshim. Por ri-kthimi pas një kohe në vendin tuaj nga kultura që e kishit në mendje kur jeni
larguar, dhe ktheheni dhe shihni që gjerat kanë ndryshuar.
Gjërat nuk janë më ashtu siqë i keni lënë përshkakë të jetes dinamike ka ndodhur ndryshimi për mirë
ose për keq.Pra kur të ktheheni , a do të përshtateni me këtë ndryshim” 5( Kuschminder, 2014)

Ri-integrimi mund të përcaktohet si ri-përfshirje e një personi në një grup ose një procesi p.sh.
e një migranti në shoqërinë e vendit të tij të origjinës ose vendbanimit të zakonshëm6.
Nëse ri-integruar ndodhë në proceset ekonomike, sociale dhe kulturore të vendit të origjinës
dhe mendon se ndodhet në një mjedis sigurie dhe sigurie pas kthimit atëherë themi se individi
është ri-intergruar.

4.2.2 Termi i riatdhesimit

Për nga termi shumë njerzë nuk i dallojnë termin e riintergimit dhe riatdhesimit, ku në
përshtypjen e parë mendohet se është proces i njëjtë, por në themb janë krejt procese të
ndryshme ku riatdhesimi janë procedurat dhe programet e shtetit për riatdhesimin e personave
të migruar, por që jo doemos gjdo person i riatdhesuar mund të riitregohet.
Riintegrimi është një proces që ndodh pas riatdhesimit, ku përmes programeve në fusha të
ndryshme të arrihet riintergrimi.7

5

Katie Kuschminder, 2014 (http://katiekuschminder.com/publications/)
6 IOM, 2011, p. 82
7 Refugee Repatriation: Justice, Responsibility and Redress
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4.2.3 Faktoret për një integrim të qendrueshëm
Procesi i analizës ka përfshirë identifikimin e faktorëve kryesorë që ndikojnë në riintegrimin e
qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në të cilët është arritur progres substancial gjatë
zbatimit të strategjisë aktuale. Këta faktorë janë: legjislacioni dhe politikat qeveritare,
financimi, decentralizimi dhe roli aktiv i organeve komunale, sistemi për menaxhimin e rasteve
dhe asistenca ndërkombëtare.
Procesi i riintegrimit paraqet arritje të rëndësishme që mund të karakterizohet si përparësi për
zhvillim të mëtejmë. Duhet krijuar mekanizmat institucional të riintegrimit, sistemi
gjithëpërfshirës për riintegrim, strukturat institucionale mbështetëse, kuadri ligjor dhe
procedurat operative për riintegrim.
Për zbatimin e politikave të Riintegrimit, Qeveria ndan buxhet të veçantë. Disbursimi i buxhetit
të mjaftueshëm është me rëndësi në mënyrë që të adresohen kërkesat dhe nevojat e personave
të riatdhesuar në fushat me prioritet, siç janë identifikuar në strategji dhe përcaktuar në kuadër
të kornizës ligjore dhe administrative.

Strategjia e Riintegrimit duhet të fokusohej tek decentralizimi i kompetencave nga niveli
qendror në nivelin lokal.
Asistenca ndërkombëtare ka luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave
të rintegrimit. Asistenca teknike kontribuon në avancimin e tërë sistemit të riintegrimit, si dhe
kapacitetet nacionale për të planifikuar, menaxhuar, monitoruar dhe përmirësuar vazhdimisht
këtë sistem.
Faktorët tjerë, gjithashtu me rëndësi esenciale drejt integrimit të qëndrueshëm, por të cilët janë
vlerësuar sfidues, janë:

sigurimi i efektshmerisë së masave për riintegrim, fuqizimi i

autoriteteve komunale dhe bashkërendimi i partnerëve zbatues , si dhe ngritja e vetëdijes së
publikut, harmonizimi i qasjeve institucionale ndaj zhvillimit socio-ekonomik, bashkëpunimi
dhe koordinimi, shkëmbimi i informatave me shtetet kthyese, mbështetja e bazuar në nevoja
të veçanta për grupet specifike dhe resurset financiare.8

8 Strategjia kombëtare për riintegrim të qëndrueshem të personave të riatdhesuar në Kosovë 2018-2022
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4.3 Praktikat e BE-së për ri-integrimit dhe riatdhesimin e vendeve të Evropes Lindore.

Ky projekt i cili është financuar nga Bashkimi Evropian dhe është fokusuar kryesisht në
migracionin e Evropes Lindore që përshihen (Bjellorusia, Ukraina, Republika e Moldavisë,
Gjeorgjia, Armenia ,Azerbajxhani dhe Rusia).
Dy temat kryesore të projektit janë:
(1) migrimi nga rajoni në Bashkimin Evropian (BE) duke u përqëndruar në veçanti në
vendet e emigrimi dhe tranziti në kufirin lindor të BE.
(2) migrimi brenda rajonit në hapësirën post-sovjetike.
Ky shembull eksploron fenomenin e migracionit ,të kthimit dhe çështjeve të riintegrimit për
shtetasit armenian që kthehen në vendin e origjinës.
Gjithashtu përfshihen disa aspekte (institucionale, ekonomike dhe sociale) si dhe faktorët
(projektet e migracionit, kapitali njerëzor, financiar dhe kulturor) në riintegrimi i të kthyerve
në Armeni.
Studimi përqendrohet në çështjet e mëposhtme:
Pse migrantët kthehen në vendin e origjinës?
Cili është profili (tiparet socio-demografike) të migrantëve të kthyer?
Me qfarë sfida përballen ndërsa riintegrohen me sukses pas kthimit të tyre?
Cila është politika qeveritare për ato riintegrimi në shoqëri?
Sa efektive është politika qeveritare dhe cilat boshllëqe ekzistojnë në mos integrim?
Sipas sondazheve, kthimi në Armeni u ndikua kryesisht nga faktorët “shtytës” të vendeve të
BE-së dhe jo faktorët "tërheq" në Armeni.
Shumë të kthyer u vendosën të ktheheshin në vendin e tyre të origjinës për shkak të
përkeqësimit të kushteve të jetesës dhe punës jashtë vendit.
Pastaj është edhe papranueshmëria në vlerave shoqërore.
Arsyet e kthimit ndryshojnë por përfshijnë: dëbimin, çështjet personale dhe pamundësia për t’u
përshtatur me klimën lokale.9
Sot në Armeni nuk ka programe të synuara qeveritare për riintegrimin e kthimit
emigrantët. Në fakt, ekzistojnë projekte specifike të riintegrimit të cilat janë kryesisht nga
organizatat ndërkombëtare dhe joqeveritare.

9 https://publications.iom.int/books/referral-guide-reintegration-returnees-armenia-armenian
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4.3.1 Fillimet e migrimeve në Armeni
Armenia ka një histori të gjatë migracioni, dhe kthimi ka qenë gjithmonë pjesë e ciklit të saj të
migracionit. Në fillim të viteve 1990 Armenia kishe problem të shumta ekonomike përshkakë
të shkëpytjes nga Bashkimi Sovjetik, shumë banorë migruan nga Armenia në shtetet më të
zhvilluara për një jetë më të mirë.
Gjatë viteve të fundit disa prej tyre janë rikthyer në të tyre vendlindja qoftë vullnetarisht ose
në rrethana të ndryshme.
Por Situata e migracionit në Armeni ndryshoi 2008-2009 për shkak të krizë financiare globale.
Gjatë kësaj periudhe Rusia ishte vendi kryesor i destinacionit ku 96% e migrantëve të punës u
larguan për në Rusi, përfshirë 70% të cilët ishin të angazhuar në sektorin e ndërtimit.
Të kthyerit në Armeni kanë prejardhje mjaft të ndryshme socio-ekonomike dhe përvojat e
migracionit.
Në mesin e të kthyerve janë studentë, migrantë të punës, migrantë që u zhvendos me qëllim të
qëndrimit të përhershëm, migrantët e parregullt, persona në pension, etj.10

4.3.2 Qështjet kryesore të riintegrimit të migrantëve që kthehen në Armeni.
Ri-integrimi i migrantëve të kthyer në vendin e origjinës është një proces i vështirë.
Suksesi varet,në një masë të madhe, nëse përvoja e tyre e migracionit jashtë vendit ishte e
suksesshme.
Problemet sociale-psikologjike: Ri-integrimi shoqëror nënkupton rikthimin e një migranti në
strukturat shoqërore të vendit të tij / saj të origjines.
Kjo përfshin zhvillimin e një rrjeti personal (miq, të afërm, fqinjë) por gjithashtu zhvillimi i
strukturave të shoqërisë civile (shoqatat, grupet në komunitet dhe organizatat e tjera).
Bë bazë të studimeve, një nga çështjet kryesore për migrantët e kthyer është mungesa e
informacionit në lidhje me sfera të ndryshme të jetës publike të Armenisë, një pengesë serioze
për zhvendosjen e tyre në vendin e origjinës.
Të kthyerit, veçanërisht ata që kanë qenë larg nga Armenia për një periudhë të gjatë dhe u
mungon ndonjë lidhje me atdheun e tyre, shumë shpesh kanë një pesimizem në kthim.

10 https://publications.iom.int/books/referral-guide-reintegration-returnees-armenia-armenian
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Problemet kulturo- arsimore
Ri-integrimi kulturor nënkupton ri-pranimin (ri-adoptimin) e vlerave, stilin e jetës, parimet
morale, gjuha, ideologjia dhe traditat e vendit të origjinës nga migrantët.11
Problemet kulturore dhe psikologjike janë një problem, veçanërisht për migrantët që kanë qenë
larg nga Armenia për një kohë të gjatë
Kjo ka të bëjë kryesisht me nxënësit e shkollave të migrantëve të kthyer: mësimi i gjuhës
armene.

Problemet me dokumente zyrtare
Shumë të kthyer kanë probleme me dokumentet e tyre dhe kanë nevojë për konsultë juridike.

Problemi i banimit
Përveç problemeve të lartpërmendura shumë shpesh ka mungesë akomodimi sepse disa
të kthyerit shesin shtëpitë e tyre para nisjes. Dhe mungesa e strehimit është një nga kryesore
problemet që pengojnë kthimin e tyre në Armeni. Ata që e kanë këtë problem e zgjidhin
përkohësisht pas kthehen ose duke marrë me qira një banesë me kursimet e tyre nga jashtë ose
ata qëndrojnë tek të afërmit.

4.3.3 Politikat mbi ri-atdhesimin dhe ri-intergrimin
Qeveria e Armenise në fillim ka hartuar planin për një reitegrim të qëndrueshem në mënyrë
shumë sipërfaqësore, duke marr mos bërë shumë analiza, ku nuk ka pasur rezultatet e prituara
pasi që nuk i ka specifikuar pikat.
Por pas disa vitesh në bashkëpunim me shumë organizata ndërkombëtare dhe vende të
bashkimit Evropian ka arritur që faza e riatdhesimit të jetë shumë e suksesshme12.
Në këtë plan ka angazhuar shumë ekspertë të fushave të ndryshme , pastaj duke mësuar prej
gabimeve të më hershme ku si pikat fillestare të projektit kanë qenë:


Mbështejta në informim-Një nga problemet kryesore me të cilat përballen migrantët
e kthyer është mungesa e informacionit, e cila më pas bëhet një
pengesë për zhvendosjen e tyre në vendin e origjinës.

11 (IOM, 2011, p. 82)
12 https://publications.iom.int/books/referral-guide-reintegration-returnees-armenia-armenian
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Kjo pikë fillestare e informimit ka përfshirë:
-

Ndërgjegjësimi në rritje midis migrantëve të kthyer, veçanërisht në lidhje me
legjislacionin e brendshëm,

-

Sigurimi i informacionit mbi mundësitë ekzistuese në tregun e brendshëm të
punës, publik dhe agjencitë private të punësimit.
• Sigurimi i informacionit për shërbimet mjekësore dhe përfitimeve të shërbimit

-

shëndetësor për grupet sociale.



-

Sigurimi i informacionit mbi programet sociale.

-

Sigurimi i informacionit për dokumentacionin.

Mbështetja në punësim
-

Kryerja e trajnimeve të rikualifikimit për nevojat e tregut aktual.

-

Vëmendje të veçantë krijimit të mundësive shtesë për migrantët në sektorin e
bujqësisë.

-

Sigurimi i kushteve të lehta për kredi të biznesit privat.

-

Sigurimi i mbështetjes financiare për projektet e biznesit nga organizatat
qeveritare dhe donatorët.



Mbështetje për Riintegrimin Social, Kulturor dhe Psikologjik
Emigrantët që kanë qenë larg Armenisë për një kohë të gjatë përballen jo vetëm me
punë, por edhe çështje edukative (veçanërisht gjuhësore), kulturore, socialepsikologjike. Në procesin e riintegrimit pengesa gjuhësore luan një rol të
rëndësishëm.
-

Arsimi i financuar nga qeveria, si dhe verifikimet e diplomave dhe çështje
të tjera të lidhura me arsimin janë shumë të rëndësishme.

-

Organizimi i trajnimeve, takimeve, diskutimeve (veçanërisht me
përfshirjen e të rinjve) do të ndihmonin këto grupe të përshtaten më mirë
me mjedisin dhe traditat e vendit.
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5. Statistikat e riatdhesimit në Kosovë nga viti 2013-2017
Në Kosovë janë riatdhesuar mbi 50000 qytetarë të vendit tonë, që nga viti 2013 deri në
shkurt të këtij viti. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, Gjermania prinë, sa i përket
kthimit. Kjo ministri bën të ditur se vendet e BE-së, veçanërisht Gjermania, Zvicra, Franca,
Suedia, e Austria janë duke vazhduar t’i kthejnë shtetasit e Kosovës, të cilët janë duke
qëndruar në mënyrë ilegale në këto vende. “Procesi i ripranimit deri më tani ka funksionuar
mjaft mirë dhe kjo është reflektuar edhe në raportin për Kosovën të Komisionit Evropian dhe
raportet tjera nga institucione dhe organizata ndërkombëtare. Departamenti për Shtetësi, Azil
dhe Migracion, është duke i zbatuar marrëveshjet për ripranim, të cilat janë nënshkruar me
vende të ndryshme dhe gjithashtu Ligjin për ripranim.13
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Figura 01. Statistikat e personave të atdhesuar në Kosovë 2013-2017

13 Informacionet e statistikave marr nga Ministria e Puneve të brendshme në harmonizim me organizatat joqeveritare
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Sipas statistikave për një periudhë 5 vjeqare,shihet në 3 vitet e fundit është rritur numri i të
riatdhesuarve, ku në vitin 2013 janë 5115 persona që që janë kthyer, ndërsa dy vjet më vonë
kemi një fluks më të madh të të kthyerëve.
5.1 Statistikat e riatdhesimit në komunen e Ferizajt
Për të pasur një pasqyrë më të mirë dhe më të detajuar, është marr edhe statistikat e Komunës
së Ferizajt , ku shihet që në vitin 2016 numri i të riadhesuerve është shumë më i madh krahasuar
me vitet tjera.
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Nga viti 2013-2017 janë atëdhesuar gjithsej 2868 persona( 560 familje).14
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Figura 02. Statistikat e personave të riardhesuar në Komunen e Ferizajt 2013-2017

14

Informacionet e statistikave marr nga Ministria e Puneve të brendshme në harmonizim me organizatat joqeveritare
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5.2 Raporti i statistikave krahasues të komunes së Ferizajt në raport me Kosovën

Ferizaj 295
persona të
riatdhesuar
5.76%

Viti 2013

Kosovë 5115
persona të
riatdhesuar
94.24%
Kosovë 5115 persona të riatdhesuar

Ferizaj 295 persona të riatdhesuar

Figura 03. Statistikat krahasuese i Komunes së Ferizajt në raport me Kosoven në vitin 2013
Siqë shihet në figuren 03, Statistikat e komunës së Ferizaj në raport të përgjigjshem me numrin
e të riatdhesuarve në Kosovë është 5.76%, pra nga 5115 persona në përgjithësi 295 janë
riatdhesuar në Ferizaj.
Në vitin 2014 në kuader të % në raport me Kosoven statistikat janë pothuajse të njejta (Fig.04)
Nga 4610 persona në tërësi 271 janë atdhesuar në komunen e Ferizajt , pra 5.87 %

Ferizaj 271
persona të
riatdhesuar
5.87%

Viti 2014

Kosovë 4610
persona të
riatdhesuar…
Kosovë 4610 persona të riatdhesuar

Ferizaj 271 persona të riatdhesuar

Figura 04. Statistikat krahasuese i Komunes së Ferizajt në raport me Kosoven në vitin 2014
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Ferizaj 775
persona të
riatdhesuar
4.13 %

Viti 2015

Kosovë 18730
persona të
riatdhesuar…
Kosovë 18730 persona të riatdhesuar

Ferizaj 775 persona të riatdhesuar

Figura 05. Statistikat krahasuese i Komunes së Ferizajt në raport me Kosoven në vitin 2015

Ferizaj 1087
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riatdhesuar
8.34 %

Viti 2016

Kosovë 13030
persona të
riatdhesuar…
Kosovë 13030 persona të riatdhesuar

Ferizaj 1087 persona të riatdhesuar

Figura 06. Statistikat krahasuese i Komunes së Ferizajt në raport me Kosoven në vitin 2016
Në mes viteve 2015 dhe 2015 kemi një ngritje më madhe të të riatdhesuarve në komunen e
Ferizajt nga 4.13% në 8.34 %, pra një ngritje dyfishë e të riadhesuarëve, në krahasim me
komunat e tjera,ku nga775 persona në vitin 2015, një ngritje në 1087 personja në vitin
2016(Fig.05 dhe Fig.06)
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Ferizaj 440
persona të
riatdhesuar
4.48 %

Viti 2017

Kosovë 9820
persona të
riatdhesuar…
Kosovë 9820 persona të riatdhesuar

Ferizaj 440 persona të riatdhesuar

Figura 07. Statistikat krahasuese i Komunes së Ferizajt në raport me Kosoven në vitin 2017
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Figura 08. Procesi i riatdhesimit të komunes së Ferizajt në raport me Kosovën

Në kuader të 5 viteve shihet që në vitin 2015 ka qenë numri më i madh i të riatdhesuareve në
Kosove, por që në komunen e Ferizajt në vitin 2016 ka qenë numri më i madh i të
riatdhesuareve.
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5.3 Raporti i statistikave të moshes të personave të riadhesuar në komunen e Ferizajt
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Figura 09. Raporti i statistikave të moshes të personave të riadhesuar në komunen e Ferizajt

Është shum e rëndësishme pas fazës së parë të të dhenave të numri të personat të dihet edhe
mosha , të ndarë në 6 kategori.
Për të planifikuar një riintergrim të suksesshem, duket të dihet edhe mosha se qfarë kategorie i
takojnë personat e riatdhesuar, për të përcaktuar edhe aktivitetet dhe kontributin në shoqëri.
Sipas stastikave të paraqitura më lartë shihet që përqindja më e madhe i takojnë moshes 18-34
vjet, një moshe aktive të punes me një përqindje 65.9%, kategoria e dytë me numrin me të
madh është mosha 35-64 vjeq.
Secila kategori e ka rëndësinë e vet, ku duhet të trajtohet në mënyrë të veqant për një reintegrim
të qëndrueshem.
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6.Analizat dhe rezultatet nga pyetësori
Një pikë shumë e rëndësishme për tu përballuar më afër me problemet që hasin të riatdhesuarit
në Kosovë dhe mos riintegrimin e qëndrueshem është shumë i rëndësishem intervistimi i këtyre
personavë, ku përmes disa pyetjeve mund të arrihet në përfundim të arsyeve të mos riintegrimit.
Rezultatet e pyetësorit ishin shumë të përafërta nga njëri tjetri, duke dal në pahë problemet
kryesisht të njëjta të cilat përballen te riatdhesuarit.
Në pytjen se cila është arsye e migrimit, shumica e kanë pëmendur gjendjen ekonomike,ndërsa
një pikë kryesore që është lënë shum anash është qështja e informimit ku shumica nuk kanë
pasur ndonjë informatë për ndihmën ofron shteti.
Një problem tjeter është edhe gjendja e banimit ku një pjesë e madhe e tyre jetojnë në kushte
jo tmira, pastaj problemet sociale, arsimore të cilat vshtirësojnë për një reintegrim të
qëndrueshem.
Në pyetjen e fundit se a është i nevojshem një plan integrimi për personat e riatdhesur të gjithë
që ofron banimin dhe intergrimin në sferat e tjera të jetes, të gjithë e priten shumë mirë por që
ishin shum spektip për një program të tillë.
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7.Projekt Propozimi
7.1 Përshkrimi
Pas analizave të shumta duke filluar nga termat e migrimit, pastaj shembujt e programeve
konkrete të BE-së, statistikave të personave të riatdhesuar dhe shumë të tjerë që presin të
riadhesohet, problemet e shumta në mosfunksionimin e e programeve të Ministrisë së
Brendshme në lidhje me integrimin e shprehur nga vet personat e riatdhesur është shumë e
nevojshme të bëhet një projekt konkret në komunat e Kosoves.
Pilot projekti i propozuar fillimisht do të jetë për komunen e Ferizajt, pastaj i njejti program
mund të perdoret edhe për komunat e tjera në Kosovë.
Ndërtimi i objekteve banimi kolektiv për personat e riatdhesur në komunen e Ferizajt.
Ky program përshinë një periudhe 3-5 vjeqare banimi,gjithashtu në kuader të banimit do të
ofrohen edhe dyqanet si “inkubator” për trajnimin dhe zhvillimin e biznesit privat të përkrahur
nga shteti dhe komuna në lëmi të ndryshme për pregaditjen e klasës punëtore në profesione të
ndryshme që të kenë një riintegrim të qëndrueshem.
Gjithashtu është i rëndësishem ofroni i shërbimeve të kurseve të ndryshme të gjuheve .
Një gjë shumë e rendësishme që ka pasur probleme për integrim është lokacioni,
Nga një analizë e bërë është caktuar një zonë urbane që i përmbush nevojat e qyetareve të
riatdhesuar në distanca të vogla në shkolla, kënde të lodrave,spitale, parqe,biblioteka , mjete të
transportit që nuk shkon më shum se 15 minuta ecje.

Figura 10. Procesi i programit të riitegrimit në formë të inkubatorit
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Kjo fazë 3-5 vjeqare llogarit mbëshjetjen në banim dhe biznes në formë të dyqaneve artizanale
të cilet përmes trajnimeve dhe kurseve në degë të ndryshme pregaditen për tregun e punes në
vend apo ndonjë mundësi jashtë vendit, por sigurisht në mënyrë të rregullt migrimi.
Të ardhurat nga këto biznese mundesojnë që të paguhet edhe banimi gjatë kësaj periudhe.
Në fillim parashikohet të ndërtohet vetëm një objekt, por ky numer i objekeve mund të rritet
varet prej kërkeses dhe funksionimit të këtij programi.

Figura 11. Aktivitetet e ndryshme në kuader të projektit15

Figura 12. Aktivitetet e ndryshme në kuader të projektit16

15 https://www.google.com/
16 https://www.google.com/
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7.2 Lokacioni
Qyteti i Ferizajt, është i vendosur në jug të Kosovës, më saktësisht në anën e djathtë të
autostradës Prishtinë-Shkup, 37 kilometra larg nga kryeqyteti . Komuna e Ferizajt ka 345 km²,
do të thotë vetë qytetit duke përfshirë edhe të tjera të 45 fshatrat rreth tij. Kjo zonë ka një
popullsi prej 108,690 banorë. Ferizaj është relativisht një qytet i ri. Kjo komunë ka filluar të
zhvillohet që nga viti 1873, kur hekurudha dhe stacioni hekurudhor janë ndërtuar.
Ferizaj është një qytet i rëndësisëm në Kosovë në shumë aspekte si p.sh: Kulturor, sportiv apo
ekonomik, megjithatë organizimi i tij dhe arkitektura e bën atë një qytet shumë interesantë për
t'u vizituar.17

Figura 13. Qyteti i Ferizajt në raport me harten e Kosoves

17 https://sq.wikipedia.org/wiki/Komuna_e_Ferizajt
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Lokacioni i përzgjedhur është pronë e komunes së Ferizajt dhe gjendet në pjesen veriperendimore të qytetit. Kjo zonë e qytetit ndryshe quhet edhe “qytetit i ri” pasi së fundi është
zhvilluar në këtë anë me komplekse banesore dhe i pëmbushë të gjitha kriteret e banimit.
Pasi është zonë kryesisht e ndërtimit të banimit kolektiv, do jetë shum lehtë edhe për zhvillimin
e programit tonë për banimin kolektiv të personave të riatdhesuar.
Është një përparesi e madhe që infrastruktura është e rregulluar nga qasja e lehtë në rruget
kryesore të qytetit të cilat lidhin me pjesen tjeter të qytetit.
Është ndër faktoret kryesor të riintegrimit edhe qasja sa më e përshtatshme në lokacion sipas
përvojave të mëhershme.

Figura 14. Qendra urbane e Ferizajt
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7.2.1 Qasjet e lokacionit në raport me pjesen tjeter të qytetit
Siqë shihet edhe nga Fig.14, lokacioni është shumë i përshtatshëm ku distanca nga objekjet
kryesore të qytetit si ato kulturore, arsimore ,shendetësore nuk e arritë largësinë më të madhe
se 15 minuta ecje në këmbë.
Përveq objekteve të përmenduara në distancë shumë të afërtë janë edhe fushat sportive për
zhvillimin e aktiviteteve sportive.

Figura 15. Qasjet e lokacionit në raport me pjesen tjeter të qytetit
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7.2.2 Lokacioni i ngushtë
Lokacioni ka një sipëfaqe rreth 900 m2 që pritet të ndertohen 3 objekte banesore që kanë për
qëllim sigurimin e banimit për personat e riatdhesuar.
Gabariti i objektit ne perdhese eshte 25.8 m i gjere dhe 27.2 m i gjate.Hyrja në këtë pjesë ndahet
ndahet në dy pjesë , ku nga ana perendimore është qasja për banorë, ku është edhe i vendosur
parkingu i brendshem i banesave dhe pjesa e parkut ndërsa nga pjesa lindore kemi qasjen
afarizmit e cila është e veqant nga pjesa e banorëve , dhe është e lirë me parkingje të veqante
për njerzite ë tjerë që vizitojnë qendren me lokale afariste.
Nga pjesa lindore dhe veriore parcela është e rrethuar nga objekte e tjera banesore kolektive që
ndahet nga rruga e brendshme në mes banesave.

Figura 16. Situacioni i ngushtë i parceles
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7.3 Koncepti i objektit
Koncepti fillestar ka nisur nga forma e një kubi gjeometrik që figurativisht paraqet Kosovën,
ku kjo formë gjate migrimit ka ndryshuar duke ju shkëputur pjesë nga forma e parë.
Në këtë fazë është krijuar një formë e re nga pjeset e shkëputura.
Më von kur kta trupa të shkëputur kan evoluar dhe kan ndryshuar formë nga forma fillestar
dëshirojnë të kthehen në gjendjen e parë , por që tash nuk përshtaten në trupin fillestar.
Këta trupa duhet të integrohen në forma të ndryshme për ti dhënë funksion objektit,që në këtë
rast personat e riatdhesuar duhet të integrohen në shoqëri, jo vetem fizikisht po edhe në të gjitha
sferat sociale të jetës.
Duhet të arrihet një përfundim që keta trupa mos të jenë pengesë për objektin por që të japin
funksion dhe dinamik objektit.
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7.4 Funksioni i objektit
Ky si objekt ka një funksion të përzier në katin përdhesë dhe katin e parë është hapsira e
përbashkët afariste në formë dhe funksion të qendrës tregtare, që përfshinë dyqanet afariste me
sipërfaqe të ndryshme në varësi nga destimini i biznesit, si dhe qendra e trajnimit në kuadër të
programit të ri-integrimit,ndërsa në katet e sipërme janë të dedikuara në tërësi për banim
kolektiv që kanë qasje të veqant nga pjesa e afarizmit.
Përdhesa:
Përdhesa është koncepuar të jetë tërësisht për afarizem , ku hyrja është vendosur në qender të
objekti në pjesen lindore, kjo e mundësonë që të dy anët të shfrytësohen për lokale afariste dhe
mesi të jetë i lire si koridor për ecje.Në përmbajtje të kësaj hapsire përveq lokaleve ësht edhe
klasa e mësimit. Shumica e lokale kanë ndriqim natyror për shkakë të anëve lindje-perendim
që janë të lira.Komunikimi me etazhin e sipërmë bëhet përmes ashensorit dhe dy palë shkallve
të cilat, një palë shfrytëzohen nga banorët për qasje në pjesën e banimit të cilat janë të
vendosura në pjesen perendimore, ndersa shkallet tjera janë për komunikimin me katin e parë
që ka destinim afarizmin.

Figura 17. Baza e perdheses
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Kati i parë:
Edhe kati i parë është koncepuar të jetë tërësisht për afarizem , ku në këtë kat arrihet përmes
ashensorit dhe shkallëve të cilat janë të vendosura në qendër të objekti ,qe shfrytëzohen vetem
për pjesen afariste.Edhe ky kati si kati perdhesë përveq lokaleve afariste ka edhe hapësiren e
klasës së trajnimeve dhe mësimit, si dhe nyjet sanitare.

Figura 18. Baza e Katit të parë
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Kati i dytë:
Shërben si kat banimi dhe janë të vendosura pesë banesa në kat. Pasi që nga stastiskat dhe
analizat për personat e riatdhesur kemi nga persona të riatdhesuar qe jetojnë vetem deri te
familjet me shumë anëtarë, pra ka qenë shume nevojshme gjatë projektimit të destinohen
hapësira me madhësi te ndryshme. Në këtë kate kemi një banesë katër dhomëshe me siperfaqe
122.31 m², dy banesa tre dhomëshe me 87.33 m² dhe tjetra 80.58 m², një banesë dy dhomëshë
58.3 m² si dhe një banesë një dhomëshe me 47.59 m² . Në këtë katë arrihet përmes ashensorit
dhe shkallëve të hyrjes së banimit.
Dallimi i katit të dytë nga katet e tjera të banimit është se kati i dytë e ka pjesë e terases së
përbashket që përfshinë siperfaqen 192 m² .

Figura 19. Baza e Katit të dytë
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Kati i tretë deri në katin e dhjetë :
Shërbejn si kate banimi dhe janë të vendosura pesë banesa në kat. Pasi që nga stastiskat dhe
analizat për personat e riatdhesur kemi nga persona të riatdhesuar qe jetojnë vetem deri te
familjet me shumë anëtarë, pra ka qenë shume nevojshme gjatë projektimit të destinohen
hapësira me madhësi te ndryshme. Në këtë kate kemi një banesë katër dhomëshe me siperfaqe
122.31 m², dy banesa tre dhomëshe me 87.33 m² dhe tjetra 80.58 m², një banesë dy dhomëshë
58.3 m² si dhe një banesë një dhomëshe me 47.59 m² . Në këtë katë arrihet përmes ashensorit
dhe shkallëve të hyrjes së banimit.
Dallimi i kateve në mes veti është nga pjesa e ballkoneve të cilet përshkakë të konceptimit dhe
struktures se jashtme gjdo kat ka ndryshime në ballkone.

Figura 20. Baza e Katit Karakteristik
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7.4.1 Njësitë e banesav të veqanta
7.4.1.1 Banesa 01(2 dhomëshe)

Figura 21. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të baneses18

Figura 22. Njësitë e banesave të veqanta(Banesa01)

18 ligji nr. 04/l-134 për ndërtesat e banimit nё bashkëpronësi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859)
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Figura 23. Njësitë e banesave të veqanta(Skemat e përqindjeve)

Figura 24. Njësitë e banesave të veqanta(Materializimi)
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7.4.1.2 Banesa 02(1 dhomëshe)

Figura 25. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të baneses19

Figura 26. Njësitë e banesave të veqanta(Banesa02)

19 ligji nr. 04/l-134 për ndërtesat e banimit nё bashkëpronësi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859)
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Figura 27. Njësitë e banesave të veqanta(Skemat e përqindjeve)

Figura 28. Njësitë e banesave të veqanta(Materializimi)
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7.4.1.3 Banesa 03(3 dhomëshe)

Figura 29. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të baneses20

Figura 30. Njësitë e banesave të veqanta(Banesa03)

20 ligji nr. 04/l-134 për ndërtesat e banimit nё bashkëpronësi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859)
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Figura 31. Njësitë e banesave të veqanta(Skemat e përqindjeve)

Figura 32. Njësitë e banesave të veqanta(Materializimi)
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7.4.1.4 Banesa 04(3 dhomëshe)

Figura 33. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të baneses21

Figura 34. Njësitë e banesave të veqanta(Banesa04)

21 ligji nr. 04/l-134 për ndërtesat e banimit nё bashkëpronësi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859)
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Figura 35. Njësitë e banesave të veqanta(Skemat e përqindjeve)

Figura 36. Njësitë e banesave të veqanta(Materializimi)
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7.4.1.5 Banesa 05(4 dhomëshe)

Figura 37. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të baneses22

Figura 38. Njësitë e banesave të veqanta(Banesa05)

22 ligji nr. 04/l-134 për ndërtesat e banimit nё bashkëpronësi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859)
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Figura 39. Njësitë e banesave të veqanta(Skemat e përqindjeve)

Figura 40. Njësitë e banesave të veqanta(Materializimi)
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7.4.2 Analiza e ndriqmit natyror
Sipas rregullores për objekte kolektive banimi , 25% e siperfaqes së qëndrimit ditor duhet të
jetë e ndriquar, ndërsa hapësira e përgjithshme e baneses duhet të jetë 20%.23
Një faktorë tjeter i integrimit është edhe ndriqimi ku janë disa parametra minimal që janë arritur
për të pasur ndriqim natyror të mjaftueshem.
Më poshtë mund ti gjeni llogaritje per secilen banesë.

7.4.2.1 Banesa 01(2 dhomëshe)

Figura 41. Njësitë e banesave të veqanta(llogaritjet e ndriqimit natyror)

23 LIGJI NR. 04/L-134 PËR NDËRTESAT E BANIMIT NЁ BASHKËPRONËSI
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7.4.2.2 Banesa 02(1 dhomëshe)

Figura 42. Njësitë e banesave të veqanta(llogaritjet e ndriqimit natyror)

7.4.2.3 Banesa 03(3 dhomëshe)

Figura 43. Njësitë e banesave të veqanta(llogaritjet e ndriqimit natyror)
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7.4.2.4 Banesa 04(3 dhomëshe)

Figura 44. Njësitë e banesave të veqanta(llogaritjet e ndriqimit natyror)

7.4.2.5 Banesa 05(4 dhomëshe)

Figura 45. Njësitë e banesave të veqanta(llogaritjet e ndriqimit natyror)
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7.5 Konstruksioni
Konstruksioni i objektit është i sistemit skeletor dhe është i projektuar të jetë i punuar prej
betonit të armuar.Moduli i konstruksionit është i zgjedhur në bazë të hapsirave funksionale dhe
zhgjidhjes arkitektonike.Themelet janë përvetësur themele pllakë
Bërthama ka muret nga betonit i armuar si dhe ashensori i banimit.
Kulmi është projektuar si kulm i rrafshet ku janë të vendosur panelet solar për ngrohje.
7.5.1.Prerjet

Figura 46. Prerja gjatësore
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Figura 47. Prerja tërthore
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7.6 Materialet
Muret e jashtme janë me trashësi 25 cm me blloka të argjiles gjysem giter të trajtuara nga ana
e mbrendshme me llaq dhe gletim kurse nga ana e jashtme me veshje me termofasade.

Fasada Perendimore
Pjesa perendimore është pjesa e hyrjes në banesa të banoreve , ku kati perdhese dhe kati i parë
janë kryesisht nga fasada e xhamit, ndërsa pjesa tjeter nga termofasada e kombinimit të ngjyres
hiri e mbyllur dhe portokalli.
Këto dy ngjyra simbolizojnë njëren ndër ngjyrat e stemes së procesit të presonave të riintegruar.

Figura 48. Fasada perendimore
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Fasada Lindore
Pjesa lindore është pjesa e hyrjes në afarizem që është pjesë publike , ku kati perdhese dhe kati
i parë janë kryesisht nga fasada e xhamit, ndërsa pjesa tjeter nga termofasada e kombinimit të
ngjyres hiri e mbyllur dhe portokalli.

Figura 49. Fasada lindore
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Fasada Veriore

Pjesa veriore është pjesa e fasades pa ndriqim përshkak të lidhjes me objektin tjeter me një anë,
kurse në anën tjeter shkallet emergjente të cilat janë metalike, ndersa kanë strukturë rrjete të
mbështjellesit të hapesires së shkallëve.

Figura 50. Fasada veriore
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Fasada Jugore

Pjesa jugore është pjesa e fasades pa ndriqim përshkak të lidhjes me objektin tjeter me një anë,
kurse në anën tjeter shkallet emergjente të cilat janë metalike, ndersa kanë strukturë rrjete të
mbështjellesit të hapesires së shkallëve.

Figura 51. Fasada jugore
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7.7 Pamjet Vizuale

Figura 52. Pamjet vizuale të objektit
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Figura 53. Pamjet vizuale të objektit

Figura 54. Pamjet vizuale të objektit
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Figura 55. Pamjet vizuale të objektit

Figura 56. Pamjet vizuale të objekti
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8. Rezultatet nga projekt propozimi
Nga projekt propozimi i aplikuar sipas hulumtimit të zhvilluar për riintegrimin e personave të
riatdhesuar në Komunen e Ferizajt , do të kemi rezultatet në:


Informacionin më të lehtë për personat e riatdhesuar.



Riintegrimi në fushen e banimit ku është siguruar banimi



Pregaditja e kuadrit në profesione te ndryshme për tregun e punes në Kosovë dhe jashtë
vendit.



Qasja më e lehtë me pjesen tjeter të qytetit si grup i unifikuar.



Mbajtja e trajnimeve dhe kurseve në fusha dhe gjuhë ndryshme.



Riintegrim në fushen e arsimit



Ofrimi i sherbimeve mjekësore



Riitegrimin me pjesëtarë tjerë të komuniteve në fusha kulturore dhe fusha të tjera për
riintegrim social më të shpejt dhe afatgjatë.
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9. Konkluzion
Gjendjaa aktuale në Kosovë ofron mundësi të kufizuara për të kthyerit për të përmirësuar
standardet e tyre të jetesës dhe riintegrimin. Sfidat përfshijnë një situatë jashtëzakonisht të
vështirë ekonomike dhe sociale, dhe nivele të larta të papunësisëe rritur nga situata e
paqëndrueshme politike në Kosovë. Për fat të keq, rritja e kthimeve nga Evropa Perëndimore
në Kosove shpesh lidhet me kapacitetet e kufizuara dhe mungesen e autoriteteve përkatëse për
t'u marrë me një fluks të lartë e kthimeve.
Përveç DRC-s, përmes OJQ-ve ose organizatave të tilla si IOM. Kjo përfshin, ndër të tjera,
transportin nga aeroporti, strehim të përkohshëm dhe mbështetje për gjenerimin e të ardhurave
Për fat të keq, nëse mbështetja është në dispozicion, shpesh është e kufizuar dhe të përkohshme.
Edhe me Strategjinë për Riintegrim dhe Politikën e Ripranimit, procesi i kthimit mbetet ende
shumë komplekse, me shumë sfida për të gjithë. Ekziston një mungesë e konsiderueshme e
fondeve në dispozicion nga Qeveria e Kosovës për të zbatuar Strategjinë dhe Politikën, dhe
pavarësisht gatishmërisë zbatimi i sistemeve dhe mekanizmave të duhur siç janë përshkruar
në këto dokumente nuk mirren shum parasysh.
Me këtë hulumtim dhe projekt propozim të ngritet vetëdija institucionale dhe trajtohen
problemet jo siperfaqësisht,vetem si dokument, por të mirren hapa konkret duke u bazuar edhe
në projekt propozimin dhe të miret shembull edhe për komunat e tjera për zgjidhjen e problemit
të kësaj kategorie të personave.
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Pyetësori
Personi 1
1.Arsyeja e migrimit?
Kërkimi i një jete më të mirë.

2.Sa anetare te familjes keni migruar?
Së bashku me bashkëshorten.

3.Kur keni shkuar , sa keni qendruar dhe ne cilin vend keni migruar?
Në shkurt të vitit 2015, jemi nisur drejt Hungarisë përmes Serbisë dhe më pas kemi arritur në
Gjermani ku kemi qendruar 7 muaj atje.

4.Si jeni kthyer?
Na ka ardhur një letër në kampin ku kemi qëndruar dhe na është treguar se në cilën ditë do të
ktheheni. Pastaj na kanë kthyer pa dëshirën tonë.
5.A jeni pasur ndonje ndihmë nga institucionet e Kosovës”
Kur jemi kthyer nuk na është ofruar ndihmë nga institucionet e Kosovës”

6.Ku jetoni tani dhe me qfare mirreni?
Jetoj me vllaun pasi qe nuk kom pas zgjidhje tjeter ku te shkoj pa asnje ndihme.

7.A mendoni se eshte e nevojshme qe qeveria te beje nje plan integrimi per personat e
riatdhesuar ku tju ofroj banim dhe intergrim total ne te gjitha sferat permes nje program
integrimi deri sa ta merrni veten?
Kish me qene zgjidhje shum e mir , dhe besoj qe shum persona ishin kthy me vetdeshire nese
kish me ofru qeveria kete zgjidhje se edhe atje nuk jan kushtet e mira(jetomi ne kampe me
nacionalitete te ndryshme) si nje lloj shtalle e kafsheve.
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Personi 2
1.Arsyeja e migrimit?
“Këtu kushtet e rënda, pa punë pa asgje e pam te arsyeshme te provojme fatin tone per nje jete
me te mire.
2.Sa anetare te familjes keni migruar?
Me bashkëshorten dhe dy femijet.

3.Kur keni shkuar , sa keni qendruar dhe ne cilin vend keni migruar?
Jemi regjistruar si azil ne Belgjike dhe per 6 vjet kemi qenduar atje.

4.Si jeni kthyer?
Në Belgjikë patem filluar mirë të akomodohemi, mirëpo pas një periudhë autoritetet naj ka
refuzuar kërkesën për azil, dhe morem rekomandimin te kthehemi ne Kosove.

5.A jeni pasur ndonje ndihmë nga institucionet e Kosovës?
Realisht ministria na ka ofruar një ndihmë për një periudhë, por çka të bëjë pas gjashtë muajve,
ka t’i mbajë. Unë e dua një punë të përhershme me i akomoduar fëmijët dhe familjet.
6.Ku jetoni tani dhe me qfare mirreni?
Tju them te drejten tash pom vjen edhe me veshtire se me heret, femijet spo mund te integrohen
ne shkolle , gjithashtu edhe ne si prind.
Pune stabile nuk ka ,por ku po gjej, jam zhgenjyer me kete shtet me shum se heren e pare qe
jam larguar.

7.A mendoni se eshte e nevojshme qe qeveria te beje nje plan integrimi per personat e
riatdhesuar ku tju ofroj banim dhe intergrim total ne te gjithe sferat permes nje program
itegrimi deri sa ta merrni veten?
Po sigurisht do ishte diqka shum e mire dhe besoj qe shumica e kesaj kategorie si ne mund te
integrohen ne te gjitha sferat.
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Personi 3
1.Arsyeja e migrimit?
Jetë më të mirë për veten dhe familjen

2.Sa anetare te familjes keni migruar?
Me bashkëshorten dhe dy femijet.

3.Kur keni shkuar , sa keni qendruar dhe ne cilin vend keni migruar?
U nisën drejt Hungarisë me destinaciont Austrinë ku kemi qendruar 8 muaj atje.

4.Si jeni kthyer?
Nga autoritetet austriake morën rekomandimin që shumë shpejt ta lëshoj vendin.

5.A jeni pasur ndonje ndihmë nga institucionet e Kosovës?
Na është premtuar shumë nëse kthehemi në Kosovë ku Ministria e Punëve të Brendshme nuk
na ofroi ndihmën e premtuar.
6.Ku jetoni tani dhe me qfare mirreni?
Jam kthyer ne shtepine ku kam jetuar me heret por ne kushte shum te kqija dhe kam filluar te
mirrem me tregti, bujqesi.

7.A mendoni se eshte e nevojshme qe qeveria te beje nje plan integrimi per personat e
riatdhesuar ku tju ofroj banim dhe integrim total ne te gjithe sferat permes nje program
itegrimi deri sa ta merrni veten?
Po kto vetëm fjale ishin prej qeverisë se asnjë ndihmë të vetme nuk kemi marrë, dhe nuk
mendoj që mund të behet edhe pse kjo do te ishte nje zgjidhje shum e mirë.
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Personi 4
1.Arsyeja e migrimit?
Arsyert kryesore kan qene ekonomike.

2.Sa anetare te familjes keni migruar?
Me bashkëshorten dhe 5 femijet.

3.Kur keni shkuar , sa keni qendruar dhe ne cilin vend keni migruar?
Kemi qendruar per 2 vite ne Gjermani permes rrugeve ilegale.

4.Si jeni kthyer?
Ne menyre vullnetare nga Gjermani
5.A jeni pasur ndonje ndihmë nga institucionet e Kosovës”
Po, kur jam kthyer 2500 euro kam marrë nga Gjermania, ndërsa 2500 nga Kosova, kurse tash
marr 90 euro në muaj. Me këto para po paguaj rrymë, miell, disa gjëra ushqimore, por për
shtatë persona këto mjete nuk po mjaftojnë

6.Ku jetoni tani dhe me qfare mirreni?
Ne shtepine me kushte jo te mira, e pune stabile nuk ka.

7.A mendoni se eshte e nevojshme qe qeveria te beje nje plan integrimi per personat e
riatdhesuar ku tju ofroj banim dhe integrim total ne te gjithe sferat permes nje program
itegrimi deri sa ta merrni veten?
Egzistojnë disa programe me sa di un qe ju ofrojn banim per 5-6 muaj dhe pastaj nuk ju
interesojnë për kta persona nga Qeveria, e po sigurisht qe ky do ishte nje program shum i mirë
se tash pe kem problem edhe me shkollen për femiljet e kanë nderprerë shkollimin.
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